**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2018**

**4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 8 năm 2018 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 9 năm 2018 (Triệu đồng)** | **9 tháng năm 2018  (Triệu đồng)** | **Tháng 9 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **12.625.758** | **13.709.414** | **116.048.769** | **135,10** | **130,41** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.705.033 | 10.650.963 | 90.172.896 | 141,53 | 133,47 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 444.407 | 474.896 | 3.155.116 | 106,94 | 124,56 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.075.952 | 2.139.435 | 18.956.611 | 115,36 | 118,55 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.105.399 | 11.095.083 | 93.937.042 | 141,36 | 133,31 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 78.608 | 80.909 | 989.488 | 89,83 | 120,18 |
| Công nghiệp chế biến | 12.370.779 | 13.435.266 | 113.258.818 | 135,83 | 130,57 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 155.278 | 170.936 | 1.608.824 | 117,34 | 128,14 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 21.093 | 22.303 | 191.639 | 111,79 | 115,32 |

**4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 8 năm 2018 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 9 năm 2018 (Triệu đồng)** | **9 tháng năm 2018  (Triệu đồng)** | **Tháng 9 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước**  **(%)** |
| **Tổng số** | **10.679.742** | **11.432.127** | **83.945.529** | **134,15** | **128,36** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.636.851 | 9.313.444 | 66.527.744 | 139,36 | 131,11 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 301.791 | 318.605 | 1.913.849 | 106,21 | 122,89 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.513.164 | 1.541.705 | 13.294.564 | 114,23 | 116,65 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 8.864.787 | 9.571.817 | 68.737.116 | 139,28 | 131,06 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 37.977 | 38.743 | 459.923 | 88,33 | 117,06 |
| Công nghiệp chế biến | 10.530.946 | 11.272.728 | 82.375.814 | 134,63 | 128,48 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 96.740 | 105.834 | 988.976 | 115,46 | 126,21 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 14.079 | 14.822 | 120.816 | 111,84 | 112,89 |